**Нашему народу, победившему и выстоявшему в годы Великой Отечественной войны, посвящается:**

***Из воспоминаний моей бабушки: Трофимовой Валентины Васильевны***

 «На момент начала войны, мне уже исполнилось восемь лет. Мы жили в деревне Сежиково, Спас-Деменского района, Смоленской области. Отец умер в 1936 году, и нас у мамы осталось шестеро: три брата и три сестры.

В первые дни войны старшего брата Михаила, призвали в Красную Армию. Он попал под Ленинград и в первом же бою, защищая этот город, он получил ранения и попал в госпиталь. Ранение было серьезное, были простреляны обе ноги пулеметной очередью на вылет. Госпиталь находился в Ленинграде. А поскольку немецкие войска очень быстро взяли город в кольцо, то брат, как и другие раненные бойцы, оказался в блокаде. Но он, выжил, и уже после войны вернулся домой.

Немецкие войска наступали очень быстро, мирное население не успевало эвакуироваться, отступала только Красная Армия, оставляя мирное население на захваченных противником территориях. При отступлении у Красной Армии был приказ, уничтожать все продовольствие, все съестные припасы которые оставались на складах, это не смотря на то, что в населенных пунктах оставались мирные жители. Вот и в нашей деревне рядом со школой был колхозный амбар, в котором хранились: крупы, мука, зерно, соль и сахар. И красноармейцы, которые покидали деревню последними, этот амбар подожгли. Надо было видеть отчаяние, охватившее нас в те минуты: уходит армия, припасы уничтожаются, а мы остаемся в неизвестности. Но как только последний боец скрылся из виду, все жители бросились тушить огонь, который на тот момент уже охватил и амбар и стоявшую по соседству школу. Спасти удалось немногое. И то, что спасли, разделили на всех жителей нашей деревни. И, надо сказать, что в годы оккупации, эти полуобгоревшие крупы, многим спасли жизнь.

А буквально на следующий день в нашу деревню, вошли немцы. И так, начиная с осени 1941 года, мы оказались в глубоком немецком тылу, поскольку линия фронта к декабрю, была уже у Москвы.

В нашей деревне была расквартирована фронтовая немецкая часть, то есть, другими словами, в каждый дом на постой были определены немецкие солдаты, по несколько человек. В нашем доме, помимо нас, жили еще пятеро солдат. Тут надо оговориться, и добавить, что на стороне фашисткой Германии, воевали союзники. Вот двое из тех пяти солдат, были как раз союзниками. Один был финн, а другой румын. Вот этот финн, вел себя очень не достойно, отбирал еду, из того, что мама оставляла нам, детям, и вообще хулиганил. На этого финна мама сходила пожаловаться в немецкую комендатуру, и на следующий день этого солдата, отправили на фронт. Здесь мне хотелось бы добавить, что в нашей деревне из числа жителей, был выбран староста, но он был выбран общим желанием взрослых жителей деревни. Такой был порядок у немцев - староста должен быть из местных. Человек этот не был предателем, как часто бывало в таких случаях, его-то и выбрали потому, что деревенские жители доверяли ему. Знали, что он не будет творить беззаконие. А после войны, он, как и многие пособники, был признан предателем, и как предатель был расстрелян.

Другие же солдаты, которые остались жить в нашем доме, вели себя очень мирно и даже дружелюбно. Бывало такое, что когда мы испытывали нужду в еде, они делились с нами своим пайком. А одному из них очень нравился мой младший брат Толя, ему тогда было пять лет. Этот немецкий солдат, когда получал посылку из дома, от своей семьи, брал Толю, усаживал его к себе на колени, и угощал его шоколадом, который был в этой посылке. Я думаю, что такое хорошее расположение к нам со стороны немецких солдат, было связано с тем, что в нашем районе не было партизанских отрядов, и поэтому немцы вели себя спокойно. Еще они говорили: «Мы воюем на передовой, мы не воюем с мирным населением, обидишь кого-нибудь из мирных жителей, а завтра тебя убьют на передовой». Вот такое у них было поверие.

Где-то примерно в середине 1942 года немцы стали забирать из наших семей девушек, которым было больше 16 лет, и угонять их в Германию, на разные работы, где требовался женский труд. Так из нашей семьи забрали мою старшую сестру Екатерину, ей тогда было уже 18лет, и отправили ее в Германию. Но сестра моя была не из робкого десятка, и уже находясь на территории Германии, она сбежала. В течение нескольких месяцев, она, скрываясь днём в лесах, а ночью продолжая свой путь, добиралась домой, через всю Европу занятую фашистами. А домой она попала, когда наш Смоленский край был освобожден Красной Армией.

В 1943 году войска Красной Армии перешли в наступление, линия фронта стала приближаться и к нам. Нас, мирных жителей, немцы стали выгонять из деревень, и гнали нас впереди отступающих немецких войск. Так мы добрались до города Рославль, Смоленской области, который находился примерно в ста километрах от нашей деревни. В этом городе был организован концлагерь для мирного населения, в котором нас и разместили. Нас спасло то, что в этом концлагере мы пробыли не долго. Месяца два или три. Красная Армия наступала очень быстро, и вскоре нас уже освободили передовые части нашей армии.

И вот мы были свободны, нам предстояло добраться домой из Рославля, по разрушенным и разбомблённым войной дорогам. Измученные, голодные, но счастливые, мы потратили несколько дней на эту дорогу. Когда мы добрались до своей деревни, с другими семьями из нашей деревни, нашему взору предстало ужасное зрелище: деревни не было, на пепелищах стояли только печи, кругом выжженная земля…

 И вот здесь, низкий поклон матерям, которые остались с большим количеством голодных детей на своих хрупких руках, нашим бабушкам, всему нашему народу, который огромной ценой шел к этой победе! Мы помним о ВАС! Мы НЕ ЗАБЫЛИ!!!»